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ЁШ АВЛОД ТАРБИЯСИДА МАЪНАВИЯТ ВА МАФКУРА БИРЛИГИ
МАСАЛАСИ
Маматқулов Давлатжон Махаматжонович,
А.Авлоний номидаги халқ таълими тизими раҳбар ва мутахассис ходимларини
қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти, педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD
Аннотация:Мақолада таълим-тарбия жараёнида инсон моҳиятини англаш ва ёш
авлод ҳаётида муҳим роль ўйнайдиган маънавият ва мафкура масалаларини тўлиқ
тушуниш зарурлиги ҳақида сўз боради. Муаллиф мақолада дунё (борлиқ), инсон,
маънавият ва мафкура тушунчаларини ўзига хос ёндашув асосида таҳлил этади. Мақола
мазмунида инсон моҳиятини англаш ва унда маънавиятни шакллантириш масаласи
ўқитувчи ва мураббийлар иш фаолиятининг асосини ташкил этиши тўғрисида фикр
юритилган.
Калит сўзлар: дунё (борлиқ), моддий унсур, номоддий унсур, рецепторлар, инсон,
маънавият, мафкура, бунёдкор мафкура, вайронкор мафкура, номукаммал мавжудот,
мукаммал мавжудот.
ВОПРОС ЕДИНСТВА В ДУХОВНОСТИ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВЕ У МОЛОДЕЖИ
Маматкулов Давлатжон Махамаджонович,
Институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и
специалистов системы государственного образования им. А. Авлони, доктор
философских наук (PhD
Аннотация: В статье речь идет о сути человека и о роли духовности и идеологии в
воспитании подрастающего поколения. Автор статьи анализирует особенным подходом
бытие, человеческую сущность, духовность и идеологию. Основная мысль статьи состоит
в том, что выявление человеческой сущности и формирование в нем духовности является
основной состовляющей деятельности учителей и воспитателей.
Ключевые слова: Бытие, материальный мир, нематериальное достояние,
рецепторы, человек, духовность, идеология, конструктивная идеология, разрушительная
идеология, несовершенное существо, совершенное существо.
THE UNITY OF SPIRITUAL AND EDUCATIONAL EDUCATION IN YOUTH
Mamatkulov Davlatjon Mahamatjonovich,
Institute of retraining and improvement of professional skills of executives and specialists
of the A.Avloni Public Education System, Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences
(PhD)
Abstract: The article deals with the human essence and the role of spirituality and ideology
in educating the younger generation. The author analyzes the special approach being, human
nature, spirituality and ideology. The main idea of the article is that the identification of the human
spirit and the formation of spirituality in it composes is the main activity of teachers and educators.
Keywords: Genesis, the material world, nonmaterial asset, receptors, people, spirituality,
ideology, the ideology of constructive, destructive ideology, being imperfect, perfect being.
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Таълим-тарбия жараёнида инсон моҳиятини англаш ҳамда унинг ҳаётида
асосий роль ўйнайдиган маънавият ва мафкура тушунчаларининг мазмунмоҳиятини тўлиқ тушуниш жуда муҳим ҳисобланади. Бинобарин, таълим-тарбия
жараёнида инсон моҳиятини англамаслик, маънавият ва мафкура масаласида чуқур
билимга эга бўлмаслик, ушбу жараёнда амалга оширилган машаққатли меҳнатнинг
натижасини йўққа чиқариши ё бўлмаса бутунлай тескари натижани келтириб
чиқариши ҳам мумкин.
Таълим-тарбия жараёнида маънавият ва мафкура масалаларини тўғри
тушуниш анча мураккаб жараён бўлиб, бунинг учун аввало дунё (борлиқ)
моҳиятини тўғри тушуниш қолаверса, инсоннинг мазмун-моҳиятини чуқур англаш
талаб этилади.
Маънавият ва мафкура тушунчаларини таҳлил қилишдан олдин энг аввало
дунё (борлиқ) ҳақида фикр юритадаган бўлсак, у ягона унсур ҳосиласи эмаслигига
амин бўламиз. Дарҳақиқат, дунё ўз тузилиши ва моҳиятига кўра икки хил унсур
(элемент)лар қоришмасидан иборат бўлган яхлит (икки ёрти бир бутун) воқеилик
ҳисобланади. Унинг моҳияти ва тузилиш асосини икки унсур яъни, моддий ва
номоддий унсур (элемент)лар ташкил этади.
Таъкидлаш керакки, дунё асосини ташкил этувчи бу икки моддий (шакл,
таъм, хид, ранг ва овозга эга бўлган) ва номоддий (фақат мазмунгагина эга бўлган)
унсурлар ўртасида ўзаро боғлиқлик мавжуд бўлиб, уларни ҳар иккисининг
мажудлиги билангина дунё том маънода мукаммаллик касб этади.
Маънавият (арабча - маънолар йиғиндиси) ҳақида сўз борганда дунёдаги
моддий унсурларни эмас кўпроқ номоддий унсурларни эътиборга олиш жуда
муҳимдир. Бинобарин, маънавият дунёдаги номоддий унсурлар ҳисобланмиш
имон, эътиқод, виждон, ибо, ҳаё, сабр-қаноат ва бошқа шу каби (ижобий)
компонентларнинг инсон танасида мужассамлашуви ҳисобланади.
Таъкидлаш лозимки, маънавиятни англамоқ учун аввало инсонни англаш
жуда муҳимдир. Бинобарин, Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти
Ислом Каримов ҳам ўз вақтида “маънавиятни тушуниш, англаш учун аввало
инсонни тушуниш, англаш керак”[2] лигини таъкидлаганлари бежиз эмас.
Инсон ҳақида гап борганда шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, у моҳиятан ўта
мураккаб ва ўхшаши йўқ мавжудот ҳисобланади. У моддий ва номоддий унсурлар
қоришмасидан иборат бўлган дунё (борлиқ)да ўзига хос ўринга эга. Инсон моҳиятан
фақат моддийликка ёки бутунлай номоддийликка эга бўлган мавжудот эмас. У дунё
(борлиқ)даги ҳар икки (моддий ва номоддий) унсурни ўзида мужассам этган ўта
мураккаб мавжудотдир.
Одам боласи туғилган илк кунларданоқ гарчи мукаммал моддият (тана
тузилиши)га эга бўлса-да, барибир у чала – номукаммал мавжудот ҳисобланади.
Чунки, у ҳали ўзида номоддий унсурлар ҳисобланмиш имон, эътиқод, виждон, ибо,
ҳаё ва бошқа шу каби компонентларни мужассам этмаган бўлади. Бинобарин, инсон
ўзида ҳар икки (моддий ва номоддий) унсурни мужассамлаштирмас экан, у ўзлиги
(моҳияти)ни топа олмайди. Ўзлиги (моҳияти)ни топа олмаган инсон эса, жисмоний
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жиҳатдан қанча кучли, қомати келишган ва чиройли бўлмасин барибир у чала –
номукаммал мавжудотлигича қолиб кетаверади.
Юқоридаги мулоҳазалардан келиб чиққан холда шуни айтиш лозимки,
инсондаги моддият (тана тузилиши) туғма характерга эга бўлиб, унинг иштирокисиз
унга бериладиган бебаҳо туҳфа ҳисобланса, номоддий унсур (имон, эътиқод,
виждон, ибо, ҳаё, сабр-қаноат ва бошқа шу каби ижобий компонент)лар мажмуаси
бўлмиш маънавият туғма характерга эга бўлмайди. У одам боласининг бутун ҳаёти
давомида ижтимоий муҳит (оила, махалла, таълим муассасалари, давлат ва жамоат
ташкилотлари) таъсирида шаклланади.
Маънавиятни шакллантириш деганда шакллантириш тушунчасидан нисбатан
мажбурлаш, мажбурийлик маъноси келиб чиқади. Дарҳақиқат, ёш авлодда
маънавиятни шакллантириш жараёни муайян ёшгача мажбурий шаклда амалга
оширилади. Билакс, бундай қилинмаган тақдирда (одамзот феъл-атворидаги
қайсарлик, дангасалик ва бошқа шу каби хусусиятлар туфайли) ёш авлод номоддий
унсурлар ҳисобланмиш имон, эътиқод, виждон, ибо, ҳаё, сабр-қаноат ва бошқа шу
каби ижобий компонентларни онгли ва ихтиёрий тарзда ўзига сингдириб олмайди.
Шунинг учун ҳам Ўзбекистон Республикаси “Таълим тўғрисида”ги Қонунининг 3моддасида “умумий ўрта, шунингдек ўрта махсус, касб-хунар таълимининг
мажбурийлиги” [1] қатъий белгилаб қўйилган.
Таъкидлаш керакки, муайян ёшга келиб тўғри тарбияланган инсон (бу ёш ҳар
бир инсонда ҳар хил бўлиб, у инсоннинг ирсияти, оилавий муҳити, ўзлаштириш
қобилияти ва бошқа шу каби омилларга боғлиқ) эндиликда номоддий унсурлар
мажмуаси бўлмиш маънавиятни ўзи ўзида шакллантириш зарурлигини англай
бошлайди. Шу даврдан бошлаб маънавият инсонда бошқаларнинг таъсирисиз,
ихтиёрий тарзда шакллана бошлайди. Бу даврда ташқи мажбурловнинг йўқлиги,
жараённи онгли ва ихтиёрий тарзда кечиши инсон ҳаётида маънавиятни
шаклланиш даври бошланганлигини билдиради. Инсонда маънавиятни
шакллантириш ёки шаклланиш жараёни узоқ вақт давом этадиган ва машаққатли
жараён бўлиб, у инсон туғилганидан (деярли она қорнидалигидан) бошлаб, то у
вафот этгунга қадар давом этади.
Инсонда маънавиятни шакллантириш ёки шаклланиш жараёнини жуда
машаққатли ва мураккаб жараён бўлиб, албатта бу жараённи мафкурасиз тасаввур
этиб бўлмайди.
Мафкура деганда муайян ижтимоий гуруҳ, синф, миллат ёки халқнинг
дунёқарашини ифодалайдиган илмий-фалсафий, ижтимоий-сиёсий ёки бошқа
(масалан, диний) томондан тизимга солинган ғоялар, тамойил ва категориялар
йиғиндиси ҳамда уларнинг жамият ҳаётига тадбиқ этиш йўллари, усул ва
воситалари мажмуаси тушунилади.
Мафкура у асосан, уч таркибий қисмдан ташкил топади. Унинг ушбу
таркибий қисмлари:
Биринчиси, муайян тизимга солинган (илмий, фалсафий, диний ва бошқа
томондан асосланган) ғоялар, категориялар, тамойиллар мажмуи;
Иккинчиси, мафкурадаги ғоялар, категориялар ва тамойилларни амалиётга
тадбиқ этувчи субектив омиллар (мафкуравий муассасалар ва мафкурачи шахслар);
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Учинчиси, ғоя ва категорияларни амалиётга тадбиқ этиш жараёнида
қўлланилган йўллар, усуллар ва воситалардир.
Мафкура уч таркибий қисмдан иборат бўлсада аслида у бўлинмас, яхлид
механизм ҳисобланади [4].
Таъкидлаш лозимки, кишилик жамиятида маънавият ва мафкура ўртасида
ўзига хос диалектик алоқа мавжуд бўлиб, улар бир-бири билан чамбарчас боғланган
ҳолдагина ривожланади ва бир-бирини моҳиятини тўлдириб боради. Дарҳақиқат,
одамзот ҳаётида у ўзлиги (моҳияти)ни англаши учун маънавият қай даражада зарур
бўлса, одамзотда маънавиятни шакллантириш учун (бунёдкор) мафкура ҳам шу
даражада зарур ҳисобланади.
Мафкура ҳақида сўз борганда албатта унинг икки тури яъни, бунёдкор ва
вайронкор мафкуралар мавжудлигини айтиб ўтиш лозимдир.
Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримов
таъкидлаганидек, ўзида гуманизм талабларини акс эттирадиган, инсон камолотига,
жамият ривожига, миллат тараққиётига, халқнинг ирода ва интилишларига хизмат
қиладиган, уни жипслаштириб, олий мақсадларга сафарбар этадиган мафкуралар
бунёдкор мафкуралар [3] ҳисобланади.
Вайронкор мафкуралар эса, бунёдкор мафкураларга зид бўлган, ёвузлик ва
жаҳолатга хизмат қиладиган инсонни ва жамиятни тубанлашув- маънавиятсизликка
бошлайдиган, одамларни ғаразли мақсадларга ундайдиган, халқлар ва давлатларни
таназзулга маҳкум этадиган мафкуралар ҳисобланади. Вайронкор мафкура асосида
инсонпарварликка зид келувчи, бир миллатни бошқасидан устун қўядиган,
жамиятни тарафкашларга ажратиб ташлайдиган, одамни инсоний моҳиятдан
узоқлаштириб маънан тубанлаштиришга хизмат қиладиган қарашлар ётади.
Ижтимоий
ҳаётда
вайронкор
мафкуралар
инсонни
маънан
тубанлаштирадиган кучга эга бўлсалар улардан фарқли равишда бунёдкор
мафкуралар инсонда маънавиятни шакллантириш, уни маънан юксалтиришга
хизмат қилади. Образли қилиб изоҳлайдиган бўлсак, бунёдкор мафкуралар худди
томорқа майдонини зилол сув билан суғориб турадиган, сув чиқарувчи механизмчархпалакка ўхшайди. Ушбу “чархпалак” қуйи (тарих)да жойлашган (инсониятнинг
энг даҳо мутафаккирлари томонидан тўлдириб кетилган) анҳордан зилол сув
(бунёдкор ғоялар)ни олиб юқоридаги томорқа (ёш авлод онги ва қалби)га етказиб
беради. Бунёдкор мафкуранинг мавжудлиги ва унинг амалдаги ҳаракати ўлароқ
инсон онги ва қалби(томорқа) маънавий ва ғоявий жиҳатдан озиқланиб (зилол
сувдан баҳраманд бўлиб) боради ва муайян вақтдан сўнг у ўзида кучли руҳиймаънавий кўтаринкилик ва маънавий жасорат (улкан хосил) ни намоён этади.
Таълим-тарбия жараёнида инсон моҳиятини чуқур англаш ўта муҳим
ҳисобланади. Бинобарин, дурадгор ўзининг иш обеъкти бўлган ёғочнинг
хусусиятларини билмаслиги ишлаб чиқараётган махсулотининг яроқсиз чиқишига
сабаб бўлганидек, таълим-тарбия жараёнида ҳам таълим-тарбия билан
шуғилланувчи шахслар аввало ўзларининг иш обеъкти бўлган инсон зотини, ёш
авлоднинг ҳусусиятларини тўла англаб етмасликлари ёш авлод орасидан ҳам
маънан тубанлашган, ғоявий жиҳатдан бузилган одамларни пайдо бўлишига олиб
келиши мумкин. Шу маънода, ҳар бир ўқитувчи ва мураббий энг аввало инсон
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зотини, ёш авлодни хусусиятларини тўла англаши, уни руҳий ва маънавий жиҳатдан
озиқлантирадиган номоддий унсур (имон, эътиқод, виждон, ибо, ҳаё, сабр-қаноат ва
бошқа шу каби ижобий компонент)лар мажмуаси бўлмиш маънавиятни тўлиқ
тушинишлари ҳамда инсон зотида жумладан, ёш авлодда маънавиятни
шакллантирадиган механизм–мафкура тўғрисида чуқур билим ва малакага эга
бўлишлари айниқса бугунги кун таълим-тарбия жараёни учун жуда муҳимдир.
Хулоса сифатида айтиш лозимки, бугунги кунда таълим-тарбия соҳасида
фаолият олиб бораётган ўқитувчи ва мураббийлар албатта аждодларимиз меъроси
ва бугунги кун тажрибасидан келиб чиққан ҳолда баркамол инсонларни
тарбиялашни амалда йўлга қўя олишлари лозимдир. Бунинг учун бизнингча ҳар
бир ўқитувчи ва мураббий:
Биринчидан, таълим-тарбия обеъкти бўлган инсон зоти жумладан, ёш авлод
(табиатдаги барча нарсалар, хайвонот оламидаги барча турлар қатори) моддийлик
дунёсига бевосита мансуб бўлган мавжудот эканлигини ва айнан ундаги моддият
(тана тузилиши) туғма характерга эга бўлиб, у инсонга берилган бебаҳо тухфа
эканлигини англаши;
Иккинчидан, инсон зоти жумладан, ёш авлод фақат моддийлик дунёсига
мансуб мавжудот эмаслигини ва айни вақтда унда номоддий унсур (имон, эътиқод,
виждон, ибо, ҳаё, сабр-қаноат ва бошқа шу каби ижобий компонент)лар мажмуаси
бўлмиш маънавиятни ҳам шакллантириш ўта зарур эканлигини тушиниши;
Учинчидан, таълим-тарбия жараёнида маънавият туғма характерга эга
эмаслигини, у ёш авлодда ижтимоий муҳит ва бунёдкор мафкуралар таъсиридагина
шаклланишини ҳисобга олиши;
Тўртинчидан, таълим-тарбия билан шуғилланувчи шахс сифатида ўзини ёш
авлод камолотига бевосита масъул бўлган бунёдкор мафкурачи шахс деб билиши;
Бешинчидан, таълим-тарбия жараёнида ёш авлодда номоддий унсурлар
ҳисобланмиш имон, эътиқод, виждон, ибо, ҳаё, сабр-қаноат ва бошқа шу каби
ижобий компонентлар йиғиндиси бўлган маънавиятни ҳосил эта олиши учун
бунёдкор мафкура механизмидан амалда фойдалана оладиган даражада билим,
кўникма ва малакага эга бўлишлари лозимдир.
Мана шундагина бугунги кун ўқитувчи ва мураббийси ўз вазифаси орқали
инсонларни жумладан, янги авлод ҳисобланмиш ўқувчи-ёшларни чала–
номукаммал мавжудот бўлиб қолишини олдини олади ҳамда улардан том маънода
мукаммал, ҳазрати инсонлар етишиб чиқишини таъминлайди.
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